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МАҲКУМ ШАХСНИ ИЖТИМОИЙ МЕҲНАТ БИЛАН ТАРБИЯЛАШ ДАВР
ТАЛАБИ: ИЖТИМОИЙ ТАЖРИБА
Тураханова Дилдор Абидовна
Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Ҳарбий-техник институти Психология
ва педагогика кафедраси Психологик хизмат психологи
Аннотация. Мазкур мақолада маҳкум шахсларни ахлоқий тузатишда
меҳнатнинг тарбиявий таъсири, шунингдек, меҳнат жараёнида маҳкум шахсларда
шакллантириш мумкин бўлган сифатлар ёритилган. Мақолада маҳкум шахсларга
меҳнат орқали тарбиявий таъсир кўрсатишда меҳнатга қўйиладиган талаблар кўриб
чиқилган.
Таянч иборалар: меҳнат, маҳкумлар меҳнати, ижтимоий фойдали меҳнат,
меҳнат тарбияси, меҳнат жараёни,
маҳкум шахсларнинг меҳнат фаолияти,
меҳнатнинг тарбиявий таъсири, маҳкумларнинг ижтимоийлашуви.
ВОСПИТАНИЕ ОСУЖДЁННЫХ СОЦИАЛНЫМ ТРУДОМ ТРЕБОВАНИЕ
ВРЕМЕНИ: СОЦИАЛЬНЫЙ ОПЫТ
Тураханова Дилдор Абидовна
Психолог Психологической службы кафедры Психологии и педагогики Военнотехнического института Национальной гвардии Республики Узбекистан
Аннотация. В статье освещено воспитательное воздействие труда в нравственном
исправлении осужденных, а также качества которые формируются у осужденных в
процессе труда. В статье рассматриваются требования которые ставятся к труду для
его воспитательного воздействия.
Ключевые слова: труд, труд осужденных, социально полезный труд, трудовое
воспитание, процесс труда, трудовая деятельность осужденных, воспитательное
воздействие труда, социализация осужденных.
EDUCATION OF CONVICTED PERSONS WITH SOCIAL LABOR TIME
REQUIREMENT: SOCIAL EXPERIENCE
Turakhanova Dildor Abidovna
Psychologist of the Psychological Service of the Department of Psychology and Pedagogy
Military Technical Institute of the National Guard of the Republic of Uzbekistan
Abstract. The article highlights the educational impact of labor in the moral correction of
convicts, as well as the qualities that are formed by convicts in the process of labor. The article
discusses the requirements that are put to work for its educational impact.
Keywords: labor, labor of convicts, socially useful labor, labor education, the process of
labor, labor activity of convicts, educational impact of labor, socialization of convicts.
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Жазони ижро этиш муассасаларида маҳкум шахсларни меҳнат орқали
тарбиялаш–бу маҳкумларни ахлоқини тузатиш жараёнидаги энг таъсирчан восита
ҳисобланади. Маҳкумларнинг меҳнати жараёни доимий равишда эътиборда
бўлиши муҳим бўлган жараёндир. Маҳкум шахслар меҳнат тарбиясининг ўзига
хослиги шундан иборатки, у биринчи навбатда шахс омилини, инсоннинг
қобилиятларини, имкониятларини, меҳнат кўникмаларининг ривожланиш
даражаларини, маҳкумнинг ижтимоий меҳнатда иштирок этишга тайёргарлигини
ҳисобга олади. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-ижроия кодексининг 13-бобнинг
88 моддасида “Маҳкумларни меҳнатга жалб этишнинг асосий мақсади уларда
ижтимоий фойдали фаолият билан шуғулланиш эҳтиёжини шакллантиришдан
иборат”[2] деб айтилган.
Жазони ижро этиш муассасаларида озодликдан маҳрум этилган шахслар
ижтимоий фойдали меҳнатга ихтиёрий жалб этиладилар. Маҳкум шахсларни
ижтимоий меҳнатга жалб этиш муаммолари инсон ҳуқуқлари тўғрисидаги халқаро
ҳужжатларда ҳам асосланган.
1966 йилдаги Фуқаровий ва сиёсий ҳуқуқлар
тўғрисидаги халқаро пактнинг 3-пункти 8-моддасида суд ҳукми асосида озодликдан
маҳрум этилган маҳкумлар бажараётган ишлар мажбурий меҳнат тоифасига
киритилмаслиги кўрсатилган [8]. Маҳкум шахсларнинг ижтимоий меҳнати уларни
тузатиш ва ахлоқий тарбиялаш мақсадида олиб борилади.
“Маҳкум шахсларнинг меҳнат тарбияси–бу меҳнатга психологик тайёргарлик,
унга ахлоқий муносабат, меҳнат қилишга онгли муносабат, меҳнат кўникма ва
малакаларини шакллантириш ёки мустаҳкамлаш жараёнидир” [3]
“Меҳнат тарбияси–маҳкумларда ижтимоий-фойдали меҳнат шахс ҳаётида
унинг фаровон турмуш кечиришига асос бўлиб хизмат қилувчи энг муҳим омил
эканлигига ишончни, меҳнатга нисбатан ҳалол муносабатда бўлишни
шакллантиришга қаратилган” [4].
Меҳнат шахсга, шу жумладан маҳкум шахсга ўзига хос тарбиявий таъсир
кўрсатади. Шу сабабли, жазони ижро этиш муассасаларида меҳнат орқали
тарбиялаш маҳкум шахс шаклланишининг асосини ташкил этади. Меҳнат маҳкум
шахсларнинг нафақат ишлаб чиқариш жараёнидаги, балки яшаш жойидаги
ижтимоий муносабатлар тизимини ҳам шакллантиради.
“Маҳкумларни иш билан таъминлаш жазони ижро этиш муассасаларида ёки
улардан ташқарида иш ўринларини ташкил этиш йўли билан амалга оширилади”
[2].
Маҳкум шахсларнинг меҳнат билан бандлигини таъминлашда уларни ҳар
қандай ижтимоий меҳнатга жалб этиб бўлмайди. Уларни шундай ижтимоий
меҳнатга жалб этиш керакки, уларда ушбу ишни қилиш эҳтиёжи юзага келиши ва
маҳкум шахслар ўз меҳнатининг натижасидан манфаатдор эканликларини
тушунишлари лозим. Жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумларни ишлаб
чиқариш режасини қандай қилиб бўлса ҳам бажаришга мажбурловчи меҳнат
уларда бундай меҳнатга эҳтиёжни вужудга келтирмайди. Шу сабабли Жиноят –
ижроия кодексида маҳкумларни “...жинси, ёши, соғлиғининг ҳолати, меҳнат
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қобилияти ва иложи борича, ихтисосини инобатга олган ҳолда меҳнатга жалб
этилади” ”[2] деб белгилаб қўйилган.
XX асрнинг 30 йилларида собиқ СССРда жазони ўташ муассасаларида меҳнат
жамоалари, маҳкумларнинг қурилиш отрядлари ва меҳнат колонналари ташкил
этилиб, меҳнат мусобақалари йўлга қўйилган. 1934 йилда жазони ўташ жойлари
Адлия халқ комиссариатидан Ички ишлар халқ комиссариатига ўтди ва асосий
эътибор маҳкум шахсларни қайта тарбиялашнинг асосий шакли сифатида уларнинг
меҳнатидан фойдаланишга қаратилди. Маҳкум шахслар билан тарбиявий ишларни
олиб бориш бўйича мутахассис педагог В.Г.Стукановнинг маълумотларига кўра
“....меҳнат тузатиш лагерларини ривожланишининг маълум бир босқичида
маҳкумларнинг меҳнат жамоалари ижобий рол ўйнади. Лекин кучайтирилган
жазоловчи сиёсат шароитида меҳнат жамоалари батамом тугатилди”[6].
В.Г.Стукановнинг тадқиқотлари меҳнатдан жазо сифатида фойдаланиш меҳнатнинг
тарбияловчи таъсирини йўқолишига олиб келишини исботлаган.
Меҳнатнинг тарбиявий вазифаси унинг инсон учун маънавий ўсиш, шахсий
қобилиятларни ривожлантириш воситаси эканлигида намоён бўлади.
Маҳкум шахс тарбияси бу аввало ахлоқий тарбиядир. Меҳнат фаолияти давомида
маҳкум шахснинг асосий ахлоқий сифатлари шаклланади. Президентимиз 2018 йил
7
ноябрдаги
4006-сонли
“Жиноят-ижроия
қонунчилигини
тубдан
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги қарорида “маҳкумлар онгида
қонунга итоаткор хулқ-атворни, инсонга, меҳнатга, ижтимоий турмуш қоидалари ва
анъаналарига
ҳурмат
муносабатини
шакллантириш
тизимини
такомиллаштириш”га эътиборни қаратадилар [1]. Бу сифатлар ижтимоий фойдали
меҳнат давомида шаклланади. Ушбу сифатлар маҳкум шахсларда одатлар сифатида
шаклланади.
Меҳнат жараёнида маҳкум шахсларда шаклланган ахлоқий сифатлар
маҳкумнинг фақат меҳнат жараёнидаги хулқ-атворини белгиламайди, балки бошқа
вақтда ва бошқа муҳитда ҳам намоён бўлади. Маҳкум шахслар меҳнати узлуксиз ва
тизимли бўлиши талаб этилади. Мана шундагина уларда қонунга итоаткорлик
кўникмаси ва меҳнат қилиш одати мустаҳкамланади.
Жазони ижро этиш муассасаларида меҳнат жараёнидан маҳкум шахсини
хатти-ҳаракатини, ахлоқини ўрганиш воситаси сифатида ҳам, тарбиявий
жараённинг самарадорлигини текшириш воситаси сифатида ҳам фойдаланиш
мумкин. Меҳнат жараёни шахснинг кўпгина сифатларини, шу жумладан, салбий
сифатларини ҳам масалан, ишёқмаслик, эгоистлик ва ҳ.к. аниқлаш имконини
беради. “Айнан меҳнат фаолиятида шахснинг ҳақиқий юзи кўринадиган вазиятлар
вужудга келади. Меҳнат жараёнида инсоннинг
одатдаги вазиятда кўриб
бўлмайдиган ички дунёси, унинг ҳақиқий ахлоқий ва иродавий сифатлари намоён
бўлади”[6]. Масалан, ўз вазифасини бажариб бўлгач, бошқа одамга холис ёрдам
бериш, шошилинч буюртмани топшириш учун ишдан кейин қолиб ишлаш,
криминал олам анъанасига тўғри келмайдиган вазифаларни бажариш. Шунингдек,
меҳнат фаолиятида камтарлик, адолатлилик, тиришқоқлик, қўйилган мақсадларга
эришишда қатъиятлилик каби сифатлар ҳам уларда ривожланади.
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Меҳнат юқори даражада тузатиш хусусиятига эга десак хато бўлмайди.
Меҳнат инсонни ҳар томонлама ривожлантиришнинг универсал воситасидир.
Чунки психологиядан маълумки, инсон фаолиятда ривожланади. Агар меҳнат
маҳкум шахснинг мутахассислигига тўғри келса, у ҳолда бу ҳолат маҳкум шахснинг
ўзини кўрсатиши учун имконият беради. Инсон бирор бир фаолият билан қизиқиб
шуғулланганда вақт ўтганини сезмай қолади. Маҳкум шахслар ҳам ўз фикрларини
фойдали меҳнатга йўналтириб, астойдил меҳнат билан шуғулланишлари уларнинг
озодликка чиқишларини кутишни енгилроқ кечишига ёрдам беради. Маҳкум
шахслар жазони ўташ даврида ишлаб чиқаришда иштирок этиб ўзларининг
иқтисодий муаммоларини ҳал қилишлари мумкин. Шунингдек. улар озодликка
чиққанларидан сўнг ҳам дастлабки вақт учун етарли маблағлари бўлади.
Меҳнат
жараёнида
маҳкум
шахслар
касб
эгаллашлари,
меҳнат
кўникмаларини эгаллашлари, меҳнатга ахлоқий ва психологик эҳтиёжни ҳосил
қилишлари мумкин. Бу
уларнинг
озодликка чиққанларидан кейинги
ижтимоийлашувларини енгиллаштиради.
Маҳкум шахснинг меҳнат жараёнидаги иштироки нафақат янги
кўникмаларни шакллантиришга, шунингдек, маҳкумларда мавжуд кўникмаларнинг
сақланиб қолишига ҳам ёрдам беради.
Юқорида айтилганлардан кўриниб турибдики маҳкум шахсларни ахлоқий
тузатишда меҳнатдан тарбиявий восита сифатида фойдаланиш зарур.
Жиноятчиларнинг турларини ўрганган юрист ва психолог С.В. Познишев
“...меҳнат озодликдан маҳрум этилган шахсларни боқишга кетадиган сарфҳаражатларни қисқартириш воситаси сифатида зарурдир” деган фикрни илгари
сурган. Лекин бундай ҳолда меҳнат
ўзининг тарбиявий аҳамиятини сақлаб
қололмайди. Шунинг учун маҳкум шахсларнинг меҳнатидан олинган ҳар қандай
моддий фойда биринчи навбатда уларнинг меҳнатини рағбатлантиришга, сўнгра
уларнинг яшаш ва меҳнат шароитларини яхшилашга сарфланиши лозим.
Шу нарсани айтиш лозимки, ҳар қандай меҳнат ҳам тарбиявий таъсир кўрсата
олмайди. Буниг учун меҳнат бир қатор талабларга жавоб бериши лозим. Бу
талабларга қуйидагиларни киритишимиз мумкин:
-меҳнат маҳкум шахснинг ёши, имконияти, индивидуал хусусиятларига мос
бўлиши керак;
-маҳкум шахслар меҳнатининг мураккаблилига қараб адолатли ҳақ тўланиши
лозим;
-маҳкумларнинг меҳнатини
ўзаро боғлиқ қилиб, лекин умумий ва
индивидуал натижаларни ҳисобга олиш имкониятини яратиб ташкил этиш лозим;
-меҳнат натижалари доимо баҳоланиб борилиши лозим;
-маҳкум шахслар меҳнат нормалари, сифатга қўйиладиган талабларни
билишлари лозим;
-меҳнат рағбатлантириб борилиши лозим;
- салбий йўналганлика эга гуруҳларда маҳкум шахсларнинг меҳнати
индивидуал тарзда ҳисобга олиниши ва меҳнатга индивидуал кўрсаткичларга кўра
ҳақ тўланиши лозим;
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-ижобий йўналганликка эга гуруҳларда меҳнатни жамоавий қилиб ташкил
этиш зарур;
-маҳкум шахсларнинг иш жойида эмоционал ижобий кайфият уйғотувчи
шароитни яратиш лозим. Буннинг учун цехларда шинам ва қулай шароитларни
яратиш, иш жойларини турли расмлар билан эстетик безаш ҳам мумкин.
Маҳкум жалб этилган меҳнат унинг имконияти даражасида бўлмаса ва унга
ҳақ тўланмаса, бундай меҳнат ўзининг тарбиявий таъсир кучини йўқотади.
Ўзбекистон Республикаси Жиноят-ижроия кодексининг 13-боб 92-моддасида
озодликдан маҳрум этишга ҳукм қилинган шахслар жинси. ёши, соғлиғининг
ҳолати, меҳнат қобилияти ва иложи борича, ихтисослигини инобатга олган ҳолда
меҳнатга жалб этилиши ҳамда меҳнатига меҳнат тўғрисидаги қонун ҳужжатларига
мувофиқ ҳақ тўланиши белгилаб қўйилган. [2]
Маҳкумлар меҳнатини ташкил этишда унинг жамоавий бўлишига эътибор
қаратиш жуда муҳимдир. Жамоадаги меҳнат ўзаро боғлиқ бўладиган бўлса, бу ҳолат
жамоадагиларнинг бир-бирига ёрдам бериш муҳитини яратади. Бу эса ўз навбатида
жамоадаги ижтимоий психологик муҳитни яхшиланишига, шахсларда бир қатор
ижобий сифатларнинг шаклланишига олиб келади. Маҳкумларнинг меҳнатининг
вақти-вақти билан баҳоланиб туриши ва меҳнат кўрсаткичлари натижаларига кўра
рағбатлантирилиши меҳнатнинг тарбиявий таъсирини оширади.
Ҳамма маҳкумлар гуруҳини ижобий йўналган деб айтиш мумкин эмас.
Салбий йўналганликка эга маҳкумларнинг гуруҳлари ҳам мавжуд. Бундай
гуруҳларда турли қарашларга эга, яъни меҳнатга виждонан ёндошиб, топширилган
вазифани яхшилаб бажариб, тегишли меҳнат ҳақини олишга интилувчилар,
шунингдек, меҳнатга салбий муносабатда бўлганлар ҳам бўлади. Бундай гуруҳларда
меҳнатни индивидуал ҳисобга олиб, ҳақ тўлаш мақсадга мувофиқдир.
Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, меҳнат маҳкум шахсларни ахлоқий тузатиш
ва тарбиялашда катта рол ўйнайди. Меҳнат маҳкумларни озодликдаги ҳаётга
тайёрлайди, уларнинг ижтимоийлашувларини енгиллаштиради. Лекин ҳар қандай
меҳнат ҳам тарбиявий таъсир кучига эга эмас. “Маҳкумлар меҳнатининг тарбиявий
ролини оширишнинг муҳим шарти меҳнат фаолиятининг мақсадини, уларнинг
меҳнатларининг аҳамиятини чуқур тушунишидан иборат бўлиб, бу маҳкумларда
меҳнанинг ижобий натижаларини шакллантиришга таъсир этади. Шу билан бирга
меҳнатнинг самарасини тушунтириш, маҳкумларнинг ўзларига топширилган иш
учун шахсий масъулиятни оширишга, ишга ижобий муносабатни ва
ташаббускорликни намоён қилишга ёрдам беради” [5]
Шунингдек, меҳнат тарбиявий кучга эга бўлиши учун меҳнат натижалари
назорат қилиниб турилиши, меҳнат натижаларига кўра меҳнатга ҳақ тўланиши,
маҳкумларнинг рағбатлантирилиб турилиши, меҳнатнинг жамоада бажарилиши ва
бу жамоада бир-бирига ёрдам муҳитининг мавжуд бўлиши лозим. Бу маҳкум
шахсларда
меҳнатга эҳтиёжни вужудга келтиради. Меҳнат эҳтиёжининг
қондирилиши жараёнида маҳкум жамиятдаги қабул қилинган нормаларга, қонунқоидаларга аста-секин риоя қилишга одатланади. Бу эса унинг озодликка чиққандан
кейин қонунга бўйсуниб яшашига олиб келади.
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